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ABSTRAKT
Auditimi është një koncept i natyrshëm në administrimin financiar publik, pasi krijon
besim në menaxhimin e fondeve publike. Auditimi është komponent i domosdoshëm i një
sistemi rregullator, i cili ka për qëllim të zbulojë devijimet nga standardet e pranuara dhe
shkeljet e parimeve të ligjshmërisë, efikasitetit, efektivitetit, ekonomisë si dhe të
menaxhimit financiar.
Ky sistem do të bënte të mundur ndërmarrjen e veprimeve korrigjuese në raste të veçanta,
rritjen e përgjegjshmërisë, marrjen e kompensimit, si dhe parandalimin e shkeljeve të tilla.
Auditimi ofron vlerën e shtuar jo vetëm me anë të analizimit dhe raportimit se çka ka
ndodhur pas ngjarjes, por duke shikuar edhe të ardhmen në lidhje me praktikat e mira të
menaxhimit. Auditorët e Brendshëm kanë ndikim direkt pozitiv në mënyrën në të cilën
organizatadhe të punësuarit në shërbimet publike i kryejnë detyrat e veta, duke punuar
brenda organeve publike ata ndihmojnë në promovimin e udhëheqjes dhe marrjen e
vendimeve më të mira, e me këtë edhe përdorimin më efektiv të parave të obliguesve
tatimor.
Në fund të secilit angazhim individual të auditimit auditori duhet të përgatisë një
raport me shkrim, i cili paraqet të gjeturat, konkluzionet dhe rekomandimet në mënyrë të
duhur; përmbajta e tij duhet të jetë elehtë për tu kuptuar, duhet të përfshijë vetëm informatat
e mbështetura në dëshmitë kompetente dhe relevante të auditimit, dhe të jetë i pavarur,
objektiv i drejtë dhe konstruktiv.
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MIRËNJOHJE/FALENDERIME

Realizimi i këtij studimi u arrit si rezultat i bashkëpunimit të shumë njerëzve.
Në përfundim të këtij proçesi studimor, dëshiroj të shpreh mirënjohejn time për të
gjithë stafin akademik të Universitetit “UBT” dhe në veçanti falenderoj
përzemërsisht mentoren time Bukurie Imeri-Isufi, i për përkushtimin dhe ndihmën e
dhënë në formimin e këtij punimi. Gjithashtu për bashkëpunimin e saj të
vazhdueshëm dhe gatishmërinë e saj për ndihmë në çdo moment.
Dua të falenderoj miqtë e mije dhe në veçanërisht familjen time, e cila gjatë
gjithë periudhës së shkollimit më mbështeti materialisht dhe moralish. Gjithashtu
një falenderim shkon për bashkëpunëtorët të cilët më munduan në hartimin e kësaj
teme nëpërmjet materialeve apo eksperiencave të ndryshme.
Falënderoj Zotin që mi ka dhënë të gjitha mundësitë në këtë jetë.
Qëndrimi pozitiv i njerëzve të cituar të cilët e merituan falënderimin tim më
frymëzoi që pas përfundimit të kësaj periudhe të karrierës time akademike, ta filloj
një fazë të re të studimit duke ju shërbyer edhe unë të tjerëve për realizimin e
aspiratave të tyre.
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1. HYRJE
Të orientohesh ndërmjet llojeve të ndryshme të auditimeve, kryesisht për ata që
përballen për herë të parë me këtë nocion (lëndë, modul) është iniciativë jo e lehtë; por ia
vlen të inkuadrohet një klasifikim mbi llojët e auditimit duke patur parasysh disa drejtime
kulturore dhe konceptuale. Një tentativë për klasifikimin e llojëve (tipeve) të auditimit
mund të bëhet duke mbajtur parasysh treguesit e mëposhtëm:
1. Bazuar në mënyrën e organizimit, objektin e punës dhe nivelin e raportimit
nga struktura që zhvillon veprimtarinë e auditimit- auditimi klasifikohet në:
auditim të brendshëm dhe në auditim të jashtëm.
2. Bazuar në rregullat që përcaktojnë detyrimin për zhvillim të auditimit auditimi klasifikohet në; auditim të detyrueshëm, i cili zhvillohet nga
auditimi i brendshëm dhe në auditim me zgjedhje (dëshirë), i cili zhvillohet
nga auditimi i jashtëm.
Që do të thotë se auditimi i jashtëm nuk është një veprimtari e detyrueshme për cdo
organizatë, nuk ushtrohet çdo vitë dhe nuk ka detyrimin që të shikojë të gjithë veprimtarinë
e organizatës në sensin që të fillojë aty ku është përfunduar auditimi i mëparshëm siç ndodh
me auditimin e brendshëm;
3. Bazuar në llojin e organizatës; - auditimi klasifikohet në; Auditim në
organizatat e sektorit publik, auditim në organizatat e sektorit privat dhe
auditim në organizatat jo fitimprurëse.
4. Bazuar në fushën (segmentin) e administrimit- auditimi klasifikohet në;
➢ auditime organizative që lidhem ne funksionimin e sistemit të
menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe që janë objekt pune i
strukturave të auditimit të brendshëm, në auditime fiskale e doganore
dhe që janë objekt pune i strukturave të auditimit të brendshëm të
Ministrisë së Financave,
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➢ auditime përputhshmërie dhe që janë objekt pune i strukturave të
auditimit të brendshëm dhe të jashtëm dhe synojnë zbatimin e ligjeve
dhe standardeve dhe përmirësimin e metejshëm të tyre,
➢ auditime të cilësisë dhe performancës dhe që janë objekt pune i
strukturave të auditimit të brendshëm dhe të jashtëm dhe synojnë
përmirësimin e cilësisë dhe përdorimin e fondeve me ekonomi,
eficience dhe efektivitet,
➢ auditime të sistemit të teknologjisë dhe informacionit dhe që janë
objekt pune i strukturave të auditimit të brendshëm dhe të jashtëm
dhe synojnë përmirësimin e metejshëm të këtij sistemi dhe në
auditime të sistemit të kontabilitetit dhe që janë objekt pune kryesisht
i strukturave të auditimittë jashtëm në rastet kur kanë qëllim
certifikimin e llogarive dhe të bilanceve dhe për rastet kurkërkohet
auditimi për qëllime të funksionimit të këtij sistemi ato zhvillohen
edhe nga auditimi i brendshëm dhe synonë zbatimin e ligjeve dhe
standardeve si dhe përmirësimin e metejshëm të funksionimit të
sistemit.
Në formë figurative ky klasifikim jepet në fund të leksionit Përfundimisht nëse i referohemi
historisë së veprimtarisë dhe zhvillimit të auditimit dhe klasifikimitsipas llojëve (tipeve) të
auditimit mund të kuptohet lehtësisht se “auditimi” në vetvete ndahet në dy tipre (llojë)
veprimtarish të të mëdha të cilat janë:
1. Auditimi i Jashtëm
2. Auditimi i Brendshëm
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)

Auditimi i jashtëm dhe auditimi i brendshëm
Zhvillimi i Auditimit të Jashtëm në kuptimin e vërtet të fjalës ka filluar që në momentin
e lindjes së nevojës për auditim, si një shërbim nga të tretët për të audituar punën e
administratorëve dhe drejtuesve dhe për ti raportuar pronarit mbi këtë veprimtari. Përderisa
kjo veprimtari ishte një punë e kontraktuar nga pronarët për ti garantuar ata se si
administrohej pasuria e tyre, edhe pagesa për ta ishte më e mirë. Në këto kushte ushtrimi i
kësaj veprimtarie kërkonte një staf të kualifikuar dhe shumë tëaftë nga pikëpamja
profesionale më qëllim që të kënaqte interesat e pronarëve. Ky staf pas auditimit duhej të
vlerësonte (gjykonte) mbi baza të shëndosha dhe reale punën dhe veprimtarinë e subjekteve
të audituara bazuar në raportimet e tyre financiare, dhe pastaj të përgatiste një raport për
pronarët me besnikëri mbi veprimtarinë ekonomiko-financiare për një periudhë një ose më
shumë vjeçare. Kjo do të thotë se auditimi në një farë mënyre që në kohët e lashta
1

certifikonte bilancet duke dhënë një opinion nëse “pasqyrat financiare” të audituara si një e

tërë kanë ose nuk kanë evidencë të padeklaruar ose siç themi sot, gabime materiale në një
masë “sigurie të arsyeshme” me qëllim që këto gabime të mos influencojnë në marrjen e
vendimeve për organizatën apo institucionin. Nga këtu dalim në konkluzionin se: Objekti
kryesor i veprimtarisë së Auditimit të Jashtëm është: Testimi i transaksioneve historike
financiar, ekzaminimi i pasqyrave financiare dhe certifikimi i bilancit mbi veprimtarine
ekonomiko - financiare vjetore. Veprimtaria e AJ për sektorin publik në çdo shtet drejtohet
dhe realizohet nga institucioni më i lartë i kontrollit në vend. Këto institucione zakonisht
quhen me një emër të përgjithshëm “Institucione Supreme të Auditimit” (Supreme Audit
Institutions-SAI). Veprimtaria e tyre mbështetet në aktet ligjore të çdo vendi (zakonisht
Ligji themeltar i shtetit, pasi përfaqësojnë një institucion kushtetues), në statutin e tyre dhe
në standardet ndërkombëtare të Auditimit të Jashtëm. Emërtimi i institucioneve të
Auditimit të Jashtëm për secilin shtet i referohet traditës dhe mënyrës së organizimit të këtij
1

http://cfcu.minfin.gov.al/minfin/pub/leksionet_e_lendes_bazat_e_auditimit_te_brendshem_4522_1.pdf
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shërbimi. Kështu Shqipëria, Gjermania, Kuba dhe Egjipti, shërbim e Auditimit të Jashtëm e
kanë të organizuar përkatësisht sipas emërtimeve: Kontrolli i Lartë i Shtetit, Bundestagu,
Ministria e Kontrollit dhe Auditimit dhe Organizata Qëndrore e Auditimit. Në disa nga
vendet e tjera të botës Auditimi i Jashtëm është i organizuar si më poshtë: Me emërtimin:
“Zyra Kombëtare e Auditimit” (National Audit Office-NAO) në Angli, Australi, Kinë,
Finlandë, Hungari, Latvi, Lituani, Maltë, Qipro, Serbi, Maqedoni dhe Kroaci. - Me
emërtimin: “Gjykata e Llogarise ose Gjykata e Auditimit” në Bashkimin Europian, Austri,
Belgjikë, Brazil, Andora, Francë, Greqi, Itali, Luksemburg, Moldavi, Slloveni, Spanjë,
Turqi, Rumani dhe Portugali. - Me emërtimin: “Zyra e Kontrollit të Përgjithshëm” në
Armeni, Bolivi, Ekuador, Israil, Kili, Meksika, Kolumbi, Kosta Rika, Guatemala,
Honduras, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Republikën domenikane, Uruguaj dhe
Venezuelë. - Me emërtimin: “Zyra Qeveritare e Kontabilitetit ose Federata e
Kontabilisteve” në SHBA, Rusi dhe Ukrainë.- Me emërtimin “Zyra e Kontrollorëve dhe
Audituesve të Përgjithshëm” në Indi, Irlandë dhe Kenia.

Me emërtimin: “Zyra e

Audituesve të Përgjithshëm” në Skotlandë, Siri-Lanka, Pakistan, Bosnje & Hercegovinë
dhe Suedi etj. Në vitin 1953 në Havana të Kubës u themelua “Organizata Ndërkombëtare e
Institucioneve Supreme të Auditimit” - INTOSAI (The International Organization of
Supreme Audit Institutions -), e cila përfaqëson një lidhje mbarë botërore për institucionet e
AJ. Anëtarët e saj janë kryesisht drejtuesit e institucioneve të AJ nga secili shtet. Në
momentin fillestar të themelimit moren pjesë 34 institucione të auditimit të cilat
përfaqësojnë grupin origjinal të formimit. Që nga ajo kohë e deri në vitin 2010 anëtarësia e
kësaj organizate përfshin 193 anëtarë, nga të cilat 188 janë institucione kombëtare të
auditimit të jashtëm sipas shteteve, 1(një) është Gjykata Evropiane e Auditorëve dhe 4 janë
shoqata profesianale të anëtarësuara. Që nga koha e themelimit e deri në ditët e sotme
“Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve Supreme të Auditimit” ka luajtur rolin kryesor
lidhur me publikimin e standardeve ndërkombëtare për Auditimin e Jashtëm në sektorin
publik. Ndërsa lidhur me publikimin e standardeve të Auditimit të Jashtëm për sektorin
privat rolin kryesor e kanë luajtur dhe vazhdojnë ta luajnë Shoqatat Kombëtare dhe
Ndërkombëtare apo Federatat e Kontabilitetit. Standardet Ndërkombëtare të Auditimit
(INTOSAI), dallojnë në thelb dy lloj auditimesh për veprimtarinë e Auditimit të Jashtëm:
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1. Auditimi i rregullshmërisë
2. Auditimi mbi raportimin financiar dhe zbatimin e buxhetit.
Pra siç shihet edhe më lart AJ si për sektorin publik ashtu edhe për atë privat e
orienton punën e tij në auitimin e sistemit financiar dhe të kontabilitetit, duke synuar që të
sigurojnë një evidencë të mjaftueshme për të përcaktuar nëse pasqyrat financiare janë
përgatitur: Pa anomali (gabime materiale) 1.Në përputhje me legjislacionin përkatës 2.Në
përputhje me standardet e kontabilitetit Pas sigurimit të kësaj evidence Audituesit e Jashtëm
certifikojnë bilancin dhe përgatisin një raport që përmban një shprehje të qartë të opinionit
të tyre mbi pasqyrat financiare.
Po të marrim si referim historinë e zhvillimit të auditimit në tërësi mund të
kuptojmë se edhe “Auditimi i Brendshëm” e ka filluar veprimtarinë e tij shumë shekuj më
parë. Sidoqoftë përcaktime të sakta lidhur me këtë veprimtari nuk ka, por mund të themi se
domosdoshmëria e kësaj veprimtarie erdhi si rezultat i kërkesës nga niveli i lartë i
menaxhimit për një siguri objektive mbi funksionimin e sistemeve të kontrollit dhe
realizimin e objektivave në organizatë. Meqenëse niveli më i lartë i menaxhimit në
organizatë ka përgjegjësinë kryesore për funksionimin e sistemit të Kontrollit të Brendshëm
(KB), realizimin e objektivave dhe miratimin e treguesve ekonomiko-financiar, pra të
llogaridhënies vjetore, ai ka nevojë për një siguri objektive lidhur me funksionimin e
sistemit të kontrollit të brendshëm me qëllim që të sigurojë realizimin e objektivave nga
njëra anë dhe mirëadministrimin e përdorimit të fondeve nga ana tjetër. Kjo nevojë apo
kërkesë, nivelit të lartë të menaxhimit, i vjen natyrshëm sepse në momentin e llogaridhënies
ai paraqitet njëkohësisht edhe si “pronar” për organizatën që drejton, por edhe si
llogaridhënës për “pronarin e vërtetë” të cilit i shërben (në sektorin privat për aksionarët
dhe në sektorin publik për përfaqësuesin e “pronës shtet”, Institucioni i pavarur, Ministria,
Kryeministria apo Parlamenti).
Për sa më sipër rezulton se edhe shërbimi i AB përfaqëson një veprimtari që kryhet
nga një palë e tretë, por brenda organizatës me varësi të drejtpërdrejtë tek titullari për të
gjykuar dhe vlerësuar funksionimin e sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit
(MFK), i cili realizohet nga të gjithë punonjësit e tjerë në organizatë me përjashtim të atyre
10

që kryejn AB. Fillimi i trajtimit teorik dhe domosdoshmërisë së veprimtarisë së Auditimit
të Brendshëm (AB) nis me përcaktimin e tij. Bordi i drejtorëve të IIA-s në Amerikë në vitin
1999 konstatoi se praktikat profesionale të auditimit të brendshëm, të miratuara në mesin e
shekullit të 19-të, nuk i shërbenin ndryshimeve të thella që kishte pësuar sistemi në tërësi
dhe, për këtë arsye, ndërmori nismën për rishikimin e tyre. Referuar ndryshimeve që pësuan
këto standarde në vitin 2004, Auditimi i Brendshëm është përkufizuar si më poshtë:
“Auditimi i Brendshëm është veprimtari e pavarur që jep siguri objektive dhe këshilla për
drejtimin, i projektuar për të shtuar vlerën dhe përmirësuar veprimet e subjektit publik. Ai
ndihmon subjektin me anë të një mënyre sistematike dhe të disiplinuar për të vlerësuar dhe
përmirësuar frytshmërinë e menaxhimit të riskut, proceset e kontrollit dhe të
qeverisjes/drejtimit”

2.1.

Dallimet midis auditimit të jashtëm dhe auditimit të
brendshëm

Dallimet midis AJ dhe AB bazohen në rolin, qëllimin dhe misionin për të cilin
funksionojnë këto veprimtari. Dallime mund të ketë shumë por më kryesoret janë:

1. Auditimi i Jashtëm synon të testojë transaksionet kryesore që formojnë bazat
e sistemit financiar dhe të certifikojë bilancet ndërsa Auditimi i Brendshëm,
synon të këshillojë menaxhimin mbi funksionimin e sistemit të menaxhimit
financiar dhe kontrollit dhe të certifikoj veprimtarinë drejtuese.

2. Auditimi i Jashtëm preokupohet mbi ndikimet materiale në llogaritë e
paraqitura në bilanc ndërsa Auditimi i Brendshëm preokupohet mbi
ndikimet e mos funksionimit të sitemeve në realizimin e objektivave. Ai
mund të ngarkohet edhe me investigimin e mashtrimeve të të gjitha llojeve.

3. Auditimi i Jashtëm është një veprimtari e kontraktuar nga jashtë organizatës,
ose veprimtari që realizohet nga Institucioni Suprem i Auditimit ndërsa
Auditimi i Brendshëm është veprimtari që realizohet nga punonjësit e
organizatës;
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4. Auditimi i Jashtëm mbulon kryesisht sisteme financiare dhe të kontabilitetit
që ndikojnë në rezultatin financiar ndërsa Auditimi i brendshëm mbulon të
gjithë operacionet e organizatës dhe menaxhimin e riskut.

5. Auditimi i Jashtëm punon një pjesë të kohës gjatë vitit, Auditimi i
Brendshëm punon periodikisht gjatë gjithë vitit.2

2

http://cfcu.minfin.gov.al/minfin/pub/leksionet_e_lendes_bazat_e_auditimit_te_brendshem_4522_1.pdf
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT

Të dy llojet e auditimit merren me testime që përfshijnë analizimin dhe ekzaminimin e
transaksioneve apo veprimtarive, shqetësohen në rast se procedurat nuk do të ishin të
mjaftueshme, tentojnë të jenë të angazhuara thellësisht në sistemet e informacionit,
bazohen në një disiplinë profesionale dhe operojnë me standarde profesionale, kërkojnë
bashkëpunim mes dy funksioneve, janë të lidhur ngusht me sistemin e KB, shqetësohen për
gabimet që mund të ketë në dokumentet financiare. 8. Të dy llojet e auditimit prodhojnë
raporte auditimi për veprimtarinë e tyre dhe ndjekin zbatimin e rekomandimeve që ata kanë
lenë në auditimet e mëparshme.
Bazuar në historinë e lindjes dhe zhvillimit të auditimit dalim në konkluzionin se:
Auditimi lindi si një shërbim që kryhej nga një palë e tretë, e pavarur e cila “dëgjonte auditonte” llogaridhënien mbi veprimtarinë që administronte dhe drejtonte (veprimtarinë
për të cilën ishin përgjegjës, për një periudhë kohe zakonisht një-vjeçare), “kujdestarët e
atëhershëm”. Megjithëse kemi një ndryshim shumë të madh në kohë që nga lindja e këtij
shërbimi, prapëseprapë edhe sot mund të themi se domosdoshmëria e shërbimeve të
auditimit

mbështetet

në

të

njëjtin

parim,

pra

konkluzioni

është

se:

Auditimi është një veprimtari që kryhet nga një palë e tretë e pavarur (me punonjës të
kontraktuar nga organizatat profesionale të kontabilistëve dhe auditimit për sektorin privat
dhe me punonjës të strukturave shtetërore për sektorin publik) të cilët “auditojnë”
llogaridhënien mbi veprimtarinë që drejtohet apo menaxhohet (veprimtarinë për të cilën ata
janë përgjegjës për një periudhë kohe zakonisht një-vjeçare) nga menaxherët e niveleve të
ndryshme në organizatat private dhe institucionet publike deri tek drejtuesi ekzekutiv në
sektorin privat apo titullari i institucionit në sektorin publik.
Çdo kompani dhe shoqëri private apo institucion public Brendshëm ashtu edhe
Auditimin e Jashtëm sepse Auditimi i Brendshëm nuk mund të certifikojë bilancet e
organizatës pasi është në konflikt interesi për të certifikuar vetveten, kjo veprimtari vetëm
këshillon nivelin e lartë të menaxhimit për përmirësimin e sistemit të menaxhimit financiar
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dhe kontrollit. Për të zhvilluar veprimtarinë e auditimit kërkohen punonjes me përvojë, të
aftë profesionalisht, tëkualifikuar dhe të certifikuar për të dëshmuar njohjen e Kodeve
(ligjeve) dhe standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit dhe të Auditimit të Brendshëm e
të Jashtëm. Stafi i auditimit gjithëashtu duhet t’i nënshtrohet trajnimit të vijueshëm të
detyrueshëm për update-imin (përshtatjen) e njohurive.
Probleme në bashkërendimin e teorisë me praktikën dhe jetën reale kanë ekzistuar
dhe do të ekzistojnë vazhdimisht. Ndërkohë që në një vend prezantohet pozicioni i fundit i
Kodeve (ligjeve) dhe guidave e rregulloreve në vende të tjera dalin Kode, Ligje e guida të
reja më të përmirësuara dhe më të kuptueshme., e ka të domosdoshëm si Auditimin.3

3

http://cfcu.minfin.gov.al/minfin/pub/leksionet_e_lendes_bazat_e_auditimit_te_brendshem_4522_1.pdf
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4. METODOLGJIA
Gjatë punimit të temës së diplomës për rëndësinë e auditimit të brendshëm dhe të
jashtëm janë përdorur metodat vijuese: metodën e iduksionit të deduksionit, analitike dhe
empirike.Përmes metodës së induksionit jam munduar që nga të dhënat individuale mbi
auditimi të arrihen konkluzione dhe rekomandime për auditimin si proces i përgjithëshëm
si për auditimin e jashtëm poashtu edhe të auditimit të brendshëm.
Fillimisht po shtrojë përkushtimet e të dyja llojeve të auditorëve, duke përdorur metodat
analitike dhe empirike e interpretimit të auditimit. Për këtë qëllim kam shfrytëzuar
literaturat dhe punimet editorial në lidhje me trajtimin e veprimtarisë së auditorit.
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5. REZULTATET
5.1.

Tipet e auditimit, objekti i veprimtarisë, dallimet dhe
anët e përbashkëta të tyre

Nëse i referohemi historisë së veprimtarisë dhe zhvillimit të auditimit kuptohet
lehtësisht se në kontekstin ekonomik të organizatës, mund të flitet për ekzaminime,
verifikime, kontrolle veprimtarish, testime, monitorime, vlerësime ose përgjithësisht për
veprimtari të ndryeshme “auditimi” në aspekte tëndryshme të organizatës. Si rrjedhojë nisur
nga të gjitha këto rezulton se llojët e auditimit, lidhen në thelb me elementët apo
karakteristikat e shënuara më poshtë:
1. Subjektin që zhvillon veprimtarinë e auditimit;
2. Segmenti i organizatës dhe sfera, në të cilën orientohet funksioni i auditimit;
3. Objekti i veprimtarisë së auditimit (procesi ose rezultati i auditimit);
4. Objektivi për të cilin zhvillohet auditimi, nga i cili varet zgjedhja e një mënyre apo
praktike që bazohet në metoda, metodologji dhe teknika të ndryeshme që do të
përdoren për zhvillimin e auditimit.
Në se i referohemi subjektit që zhvillon veprimtarinë e auditimit, në mënyrë të
përgjithshme flitet për “auditues” me varësi tek titullari brenda organizatës dhe në këtë
rastë lloji apo tipi i auditimit është auditim i brendshëm dhe me veprimtari auditimi që
zhvillohet nga auditues jashtë funksioneve të organizatës dhe në këtë rastë lloji apo tipi i
auditimit është auditim i jashtëm. Duhet të përmendim se të dy llojët (tipet) e auditimit janë
të domosdoshëm për çdo organizatë qoftë kjo publike apo private, pasi objekti i punës dhe
veprimtarisë së auditimit të brendshëm është i ndryeshëm nga objekti i veprimtarisë së
auditimit të jashtëm.
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Për sa i përket segmentit të organizatës dhe sferës, në të cilën orientohet funksioni i
auditimit, mund të flitet për auditues të lidhur me funksione të veçanta të organizatës - për
shembull, auditues i cilësisë, auditues i bilanceve, auditues i sjelljeve shoqërore dhe
ambientale të organizatës, auditues i sigurisë, auditues i organizimit dhe i procedurave të
organizatës, përfshirë ato informatike – ose mund të flitet për auditim të aspekteve që
lidhen më tepër me menaxhimin, të tilla si: mjedisin e organizatës, vleratpërbërëse të një
organizimi, politikat e stimulimit dhe të kualifikimit të personelit etj., dhe që lidhen me
auditimin e sistemeve të kontrollit dhe performancës së organizatës. Në të dyja rastet, në
çdo mënyrë, bëhet fjalë për lloje të ndryeshme të auditimit të organizatës që dallohen
ndërmjet tyre për: objektin e punës, metodologjitë, qëllimet, teknikat dhe nivelet e
nevojshme profesionale.
Për sa i përket objektit të veprimtarisë së auditimit mund të të flitet për një proces që
qëndron në fillim të një rezultati ose vetëm rezultati i një procesi. Ky dallim është shumë i
rëndësishëm, pasi karakterizon fort konceptin modern të auditimit, gjithnjë e më tepër i
orientuar për të garantuar besueshmërinë e një procesi dhe për të dhënë siguri mbi saktësinë
dhe besueshmërinë e rezultatit. Nësebazohemi në objektin e veprimtarisë së një organizate,
dallojmë dy fusha apo sisteme shumë të rendësishme të cilat janë:
a) Sistemi i kontrollit dhe i drejtimit (menaxhimit), pra sistemi i menaxhimit
financiar dhe kontrollit i cili duhet të sigurojnë realizimin e objektivave në
organizatë nëpërmjet përdorimit të fondeve me ekonomi,eficience dhe
efektivitet dhe në përshtatje me qëllimin e miratuar nga ligjvenësi
(Parlamenti).Fuksionimi i këtij sistemi është përgjegjësi e titullarit dhe
drejtuesve (menaxherve) tëtjerë në organizatë.
b) Sistemi financiar dhe i kontabilitetit, i cili duhet të sigurojnë një evidencë të
mjaftueshme për të përcaktuar nëse pasqyrat financiare janë përgatitur pa
anomali (gabime materiale), janë të sakta dhe të besueshme dhe se janë në
përputhje me legjislacionin përkatës dhe me standardet e kontabilitetit. Referuar
dy fushave të lartëpërmendura si dhe nevojes për shërbimet e auditimit nga njëra
anë dhe standarteve të auditimit nga ana tjetër rezulton auditimi sistemit të
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menaxhimit financiar dhe kontrollit, i cili duhet të sigurojnë realizimin e
objektivave në organizatë nëpërmjet përdorimit të fondeve me ekonomi,
eficience dhe efektivitet dhe në përshtatje me qëllimin e miratuar nga ligjvenësi
është objekt pune për auditimin e brendshëm, i cili asiston titullarin në
realizimin e objektivave duke rekomanduar përmirsimin e nënsistemeve për
sistemin e MFK pra duke certifikuar veprimtarinë e drejtimit. Ndërsa auditimi i
sistemit financiar dhe i kontabilitetit, i cili duhet të sigurojnë një evidencë ë
mjaftueshme gabime materiale, të sakta dhe të besueshme dhe në përputhje me
legjislacionin përkatës dhe me standardet e kontabilitetit është objekt pune për
auditimin e e Jashtëm, të cilët certifikojnë bilancin dhe përgatisin një raport që
përmban një shprehje të qartë të opinionit të tyre mbi pasqyrat financiare.
➢ Për sa i përket objektivit për të cilin zhvillohet auditimi, përgjithësisht kemi të
bëjmë me certifikim veprimtarish dhe me dhënien e një sigurie të arsyeshme mbi
zbatimin e dispozitave dhe standarteve nga audituesit në zhvillimin e auditimit.
Për sa kemi theksuar deri tani, rezulton e vështirë dhënia e një përkufizimi të vetëm
dhe të qartë të veprimtarisë së auditimit duke e konsideruar këtë shprehje të veme
pra “Auditim”. Prandaj rezulton më e dobishme ta konsiderojmë këtë koncept si një
aglomerat të aspekteve të ndryshme, shumë prej të cilave shfaqen në përkufizimet e
ndryshme të propozuara sipas llojëve të auditimit. Gjithësesi veprimtaria e
auditimit:
o Është një veprimtari specifike që kryhet nga organizata profesionale;
Bazohet në një proces ekzaminimi, verifikimi, kontrolli, testimi, vlerësimi
dhe si rrjedhojë në një bashkësi verifikimesh të veçanta të lidhura ndërmjet
tyre dhe të vendosura në një sistem;
o Zhvillohet nga një ose më shumë subjekte audituese, nëpërmjet
profesionistëve (ekspertëve) ë pajisur me dëshmi që verteton njohjen e
standardeve me profesionalizëm dhe pavarësi të mjaftueshme;Ka për qëllim
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të garantojë besueshmërinë e një procesi ose besueshmërinë dhe
korrektësinë e një rezultati në një proces që përbën sistem;
5. Përfundon me përpilimin e një një dokumenti; relacion, mendim profesional,
opinion profesonal, që, siç do të shihet në vazhdim, mund të marrë paraqitje ose
forma të ndryshme (opinion, relacion i certifikimit, Raport konfidencial, Projekt –
raport, Raport final etj.) dhe që synon t’u garantojë të tretëve cilësinë e një procesi
ose të një rezultati përfundimtar. Vetëm verifikim ose vetëm kontroll, me fjalë të
tjera veprimtari të shkëputura kontrolluese nuk përbëjnë veprimtari auditimi qoftë
edhe shumatorja e një numri të madh verifikimesh ose kontrollesh, nëse nuk lidhen
në një sistem ndërmjet tyre nga një proces i saktë (planifikimi, realizimi, kontrolli
riplanifikimi dhe përfundimi), pra një veprim i shkëputur nuk mund të konsiderohet
veprimtari auditimi.
Me veprimtari auditimi, në fakt, do të kuptohet gjithmonë një proces i identifikuar dhe i
kodifikuar mirë dhe që ve në sistem një seri veprimesh të tilla si: ekzaminime, verifikime,
kontrolle,teste, vlerësime që, në të kundërt, në mungesë të një logjike të këtij lloji, mund të
konsiderohet maksimalisht vetëm një shumatore të dhënash por jo auditim.4

5.2. Përdorimi i punës së auditorëve të brendshëm nga auditorët e
jashtëm
Gjatë procesit të planifikimit, audituesit e jashtëm duhet të bëjnë një vlerësim paraprak
të funksionimit të auditimit të brendshëm, nëse është e mundur që një pjesë të punës së
audituesit të brendshëm të përdoret edhe nga audtimi i jashtëm. Një vlerësim i favorshëm
mund t’i lejojë audituesit të modifikojnë natyrën, afatet kohore dhe përmasat e procedurave
të audimit të jashtëm. Detaje mbi kriteret që përdoren për të vendosur nëse audituesi i
jashtëm mund të mbështet në punën e auditimit të brendshëm, paraqiten në Standardin

4

http://cfcu.minfin.gov.al/minfin/pub/leksionet_e_lendes_bazat_e_auditimit_te_brendshem_4522_1.pdf
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Ndërkombëtar të Auditimit 610 – “marrja në konsideratë e punës së auditimit të
brendshëm”.
•

Audituesit e jashtëm, përgjithësisht, do të konsiderojnë si pjesë të rishikimit të tyre
elementet e mëposhtëm:

•

Statusin Organizativ: statusi i veçantë i auditimit të brendshëm dhe mundësia që ky
audit të jetë objektiv. Auditimit i Brendshëm raporton në nivelet më të larta të
menaxhimit dhe nuk ka asnjë lloje përgjegjësie operative. Çdo kushtëzim apo
kufizim i vendosur mbi auditimin e brendshëm nga menaxhimi duhet të merret në
konsideratë me kujdes nga auditimi i jashtëm. Në veçanti, audituesi i brendshëm
duhet të jetë i lirë të komunikojë për të gjitha aspektet me audituesin e jashtëm.

•

Fushat e Funksionimit: audituesi i jashtëm, duhet të marrë në konsideratë nëse
menaxhimi vepron mbi bazën e rekomandimeve të auditimit të brendshëm dhe se si
kjo evidentohet.

•

Kompetenca Profesionale: nëse auditimi i brendshëm është realizuar nga persona që
kanë trajnimin dhe zotërojnë aftësitë e duhura profesionale si auditues të
brendshëm. Audituesi i jashtëm mundet, për shembull, të rishikojë politikat për
punësimin dhe trajnimin e stafit të auditimit, eksperiencat e tyre dhe kualifikimet
profesionale.

•

Kujdesi Profesional: nëse auditimi i brendshëm është planifikuar, mbikëqyrur,
rishikuar dhe dokumentuar në mënyrën e duhur. Duhet të merren në konsideratë
ekzistenca e manualeve të përshtatshme të auditimit, programet dhe letrat e punës.

•

Por, e rëndësishme është që të mbahet parasysh se:

•

Çdo punë e bërë si pjesë e funksionimit të auditimit të brendshëm nga çdokush që
është caktuar ta bëjë atë, (dhe që mund të përfshijë edhe audituesin e jashtëm) është
pjesë e veprimtarisë së organizatës; dhe Auditi i brendshëm asnjëherë nuk mund të
arrijë të njëjtën shkallë pavarësie sikurse është kërkuar për auditimin e jashtëm,
pavarësisht nga shkalla e autonomisë dhe e objektivitetit që mund të ketë auditi i
brendshëm.

•

Ndërsa audituesi i jashtëm mund të përdorë punën e realizuar nga auditimi i
brendshëm:
20

•

Audituesit e jashtëm kanë vetëm përgjegjësi që të shprehin opinionin e auditimit;

•

Kjo përgjegjësi nuk kufizohet nga përdorimi i punës së auditit të brendshëm;

•

Të gjitha gjykimet e lidhura me auditimin e pasqyrave financiare janë ato të
paraqitura nga audituesit e jashtëm; dhe

•

Audituesit e jashtëm nuk kanë mundësi që të marrin evidencën e duhur dhe të
mjaftueshme të auditimit për të mbështetur konkluzionet e tyre mbi problemet e
materialitetit duke u bazuar vetëm në punën e auditimit të brendshëm.

•

Personi përgjegjës për menaxhimin e auditimit të brendshëm, gjithmonë, duhet të
ketë parasysh, që raporti i punës për njësinë e tij do të jetë subjekt i rishikimit nga
auditimi i jashtëm. Për këtë arsye, raportet e punës së auditimit të brendshëm duhet
të jenë në atë standard që të plotësojnë kërkesat e auditimit të jashtëm dhe t’i lejojë
ata të bazohen në punën e auditimit të brendshëm.

Raportet e punës së auditimit të brendshëm, si të gjitha raportet e punës, duhet të jenë të
kuptueshëm nga çdo auditues tjetër me eksperiencë. Menaxheri i auditimit të brendshëm
dhe personeli i tij, për këtë arsye, duhet të përgatisë raportet e punës në mënyrë që të jenë
vetë shpjeguese në rast se do të rishikohen nga auditi i jashtëm.5

5

Dr. Hysen Muceku, Auditimi i Brendshëm, roli dhe misioni i tij, 2011, Prishitnë , fq. 3
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6. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Standartet e performancës të IIA mbulojnë kordinimin e veprimtarive ndërmjet auditit
të brendshëm dhe të jashtëm dhe i përmbahen kërkesave të mëposhtme, pasi sipas këtyre
standardeve “Auditimi i brendshëm duhet të ndajë informacionin dhe të koordinojë
veprimtarinë me hallkat e tjera”.6
Bashkëpunimi ndërmjet Auditit të Brendshëm dhe atij të Jashtëm:
a) Interesat e Përbashkëta të dy auditëve: Sistemet efektive të kontabilitetit dhe të
kontrollit të brendshëm; Funksionimi efektiv i këtyre sistemeve në mënyrë të
vazhdueshme;
b) Lëvizje efektive e informacionit financiar dhe operativ; Kontrolle jofinanciare
për të ruajtur asetet; Veprime në përputhje me ligjet, rregullat dhe kërkesat e
tjera shtesë.
Ngjashmëritë kryesore ndërmjet auditimit të brendshëm dhe të jashtëm janë:
➢ Të dy auditimet merren me testime që përfshijnë analizimin dhe ekzaminimin e
shumë transaksioneve;
➢ Të dy shqetësohen në rast se procedurat nuk do të ishin të mjaftueshme;
➢ Të dy tentojnë të jenë të angazhuar thellësisht në sistemet e informacionit;
➢ Të dy bazohen në një disiplinë profesionale dhe operojnë me standarde
profesionale;
➢ Të dy kërkojnë bashkëpunim mes dy funksioneve;
➢ Të dy janë të lidhur ngushtë me sistemin e kontrollit të brendshëm;
➢ Të dy shqetësohen për gabimet që mund të ketë në dokumentet financiare;
6

file:///C:/Users/Acer/Downloads/trajnimi_ab_moduli_auditim_i_brendshem_2011-2012_copy_2%20(2).pdf
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➢ Të

dy

prodhojnë

raporte

auditimi

për

veprimtarinë

e

tyre.

Ndërsa përgjegjëshmëria dhe objektivat e audituesve të jashtëm dhe të brendshëm
mund të ndryshojnë, ato kanë interesa të përbashkëta, që do të thotë se shpesh puna
e tyre mbivendoset.
Shembuj të aspekteve të mbivendosjes janë: Ekzaminimi i sistemit të kontrollit të
brendshëm;
Ekzaminimi i regjistrimeve kontabël, librave, llogarive dhe i dëftesave të pagueshme
(bonuseve);
Verifikimi i mjeteve (aseteve) dhe i detyrimeve. Disa nga mënyrat që mund të përdoren për
të

inkurajuar

bashkëpunimin

ndërmjet

dy

auditëve, përfshijnë: Një metodologji auditimi e përbashkët. Një bashkëpunim i ngushtë
mund të rezultojë nga adoptimi i një metodologjie të ngjashme auditimi; Programe të
përbashkëta trainimi. Programe trainimi plotësisht të integruara, do të ishte mjaft mirë të
bëheshin, por nuk mund të aplikohen nisur nga natyra e ndryshme e funksioneve të auditit.
Megjithatë një politikë e përbashkët trainimi mund të zbatohet, por kjo kufizohet kryesisht
në teknikat e përgjithshme të auditimit; Planifikime të përbashkëta të punës së auditit.
Skema e mëposhtëme është më e dobishme në lidhje me koordinimin e veprimtarive
ndërmjet auditit të brendshem dhe te jashtëm, ku paraqiten fazat kryesore në të cilat
planifikohet veprimtaria audituese: Faza e parë: Shkëmbimi i kopjeve të planeve, pasi ato
kanë

përfunduar;

Faza e dytë: Një takim i përbashkët ku diskutohen dhe harmonizohen planet;
Faza e tretë: Takime të rregullta ku planet e integruara përfundimisht janë botuar në një
dokument të vetëm.

Duke kaluar nga njëra fazë në tjetrën (nga 1-3) rritet edhe

bashkëpunimi mes dy llojeve të auditimit. Por, në raste veçanta ai mund të rezultojë dhe në
një planifikim të vetëm për organizatën. Asistence direkte në projektet e njëri-tjetrit. Një
shkëmbim burimesh ndërmjet tyre krijon bashkëpunim edhe më të ngushtë. Shkëmbimi i
raporteve. Kjo është një metodë e thjeshtë për ti mbajtur të dyja palët e informuara,
megjithatë kjo është më e rëndësishme për sektorin publik. Por, ky proces mund të
deformohet nga manovrime politike ku sejcila palë aplikon rregulla të veçanta për raportet
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konfidenciale ose për raportet që nuk kanë arritur në statusin final të raportimit. Këshilluesi
Praktik i IIA-së 2050-1 për kordinimin e veprimtarive të auditimit të brendshëm dhe të
jashtëm: Udhëzuesi 2050-1 i IIA-së, mbulon kordinimin e veprimtarive të auditimit të
brendshëm dhe të jashtëm, ku pikat kyçe janë si më poshtë:
Puna e auditimit të brendshëm dhe të jashtëm duhet të kordinohet për të siguruar
mbulimin me auditim të mjaftueshëm dhe për të mënjanuar auditime të dyfishta. Rishikimi
i punës së audituesve të jashtëm, duke përfshirë dhe kordinimin me veprimtarinë e auditimit
të brendshëm zakonisht është përgjegjësi e bordit. Shefi ekzekutiv i auditit të brendshëm
mund të bie dakord të punojë për auditimin e jashtëm për sa i përket kontrollit të
përvitshem që ata ushtrojnë mbi pasqyratfinanciare. Shefi ekzekutiv i auditit të brendshëm
duhet të bëjë vlerësime të rregullta të kordinimit të punës ndërmjet auditimit të brendshëm
dhe të jashtëm. Në ushtrim të rolit të tij rishikues, Bordi mund ti kërkojë shefit ekzekutiv të
vlerësojë performancën e audituesve të brendshëm në koordinim me auditimin e brendshëm
dhe çështje të tjera si: njohuritë dhe eksperienca profesionale, njohuri për industrinë
(fushën), pavarësinë, shërbime të veçanta, përgjegjshmëria, marëdhëniet e punës, detyrimet
kontraktuale dhe shkëmbimin e vlerave.
Auditi i brendshëm mund ti njoftoj drejtimit te lartë ose Bordit çëshjte të ndryshme
si: pavarësia, dobësitë e theksuara në sistemin e kontrollit, gabimet dhe parregullsitë, aktet e
kundraligjshme, vlerësimet kontabël, rregullimet në punën e auditit, mosmarrëveshje me
menaxhimin, dhe vështirësitë me auditin. Koordinimi, mbulimi i auditimit, aksesi në
programet

dhe

materialet

e

punës,

shkëmbimi

i

raporteve të auditimit, dhe letrat e menaxhimit, kuptimi i teknikave të auditimit, metodat
dhe terminologjia. Më efektive për auditimin e brendshëm dhe të jashtëm mund të jetë
përdorimi i teknikave të përafërta, metodave dhe terminologjisë së përbashkët, për të
koordinuar

6.2.

efektivisht

punën

e

tyre

dhe

për

tu

mbështetur

te

njëri-tjetri.

Mardhëniet ndërmjet auditimit dhe menaxhimit

Manaxhimi në të gjitha nivelet duhet të ketë besimin e plotë mbi integritetin dhe pavarësinë
e auditimit. Ky fakt duhet të reflektohet dhe të forcojë ndërlidhjen midis auditit të
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brendshëm, të jashtëm dhe manaxhimit në përgjithësi. Kjo mund të realizohet më mirë nga
audituesi:
•

Nëse kuptohen reagimet e niveleve të ndryshme të manaxhimit ndaj punës së
audituesve;

•

Të qënit të sinkronizuar me stilet e ndryshme të manaxhimit kur planifikojnë
metodën e tyre të auditimit;

•

Duke shpjeguar plotësisht detyrat e auditimit që ata realizojnë dhe përse i realizojnë;

•

Realizimin e detyrave të auditimit në mënyrë të hapur, miqësore dhe të
respektueshme;

•

Duke respektuar traditën e vendit për probleme të tilla si korrektesa dhe veshja; dhe

•

Duke kontaktuar me manaxhimin përgjatë procesit të auditimit.

Çdo oportunitet duhet të shfrytëzohet për të përmirësuar komunikimin dhe për të
zhvilluar marrëdhënie të mira midis manaxhimit dhe audituesve. Audituesit, gjithashtu,
duhet të kujdesen vazhdimisht që të ketë një marrëdhenie të privilegjuar midis
manaxherëve dhe audituesve, dhe në mënyrë konfidenciale duhet ta mirëmbajnë atë gjatë
gjithë kohës. Manaxhimi i ndërlidhjes midis dy degëve të auditimit dhe manaxherëve duhet
të jetë një proces në tre drejtime. Në Britaninë e Madhe, Komisioni i Auditit për Anglinë
dhe Uellsin ka formuluar një strategji të quajtur “Auditimi i manaxhuar”.“Auditi i
manaxhuar” është shërbimi që rezulton nga aplikimi i parimeve të auditimit dhe i
standardeve të duhura profesionale në kushtet kur për ekipin e auditimit ekzistojnë:
•

Sisteme të pastra financiare;

•

Kontrolle efektive;

•

Auditim të brendshëm të mirë; dhe

•

Procese të besueshme të mbajtjes së llogarive.
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Kur ekipi i auditimit përmirëson standartet e kontrollit mbi bazën e sistemeve financiare
dhe bëhet më efiçientë, atëhere audituesit e jashtëm duhet të jenë të aftë të realizojnë
gjithashtu kursime efektive. Duke ruajtur pavarësinë, audituesit e jashtëm e realizojnë
funksionin e tyre nëpërmjet bashkëveprimit në mënyrë konstruktive me manaxhimin dhe
auditimin e brendshëm, si dhe duke eliminuar çdo dublikim apo përpjekje të panevojshme
të auditimit.
Auditimi i jashtëm plotëson qeverisjen e organizatës duke paraqitur një raport mbi
llogaritë finale të përgatitura nga bordi. Ai auditon nëse këto llogari paraqesin një pasqyrim
të vërtetë e të ndershëm të performancës së organizatës (kompanisë), të aktiveve dhe
detyrimeve të saj në fund të vitit ushtrimor. Modeli i qeverisjes së organizatës (korporatës)
mund të përmiresohet më tej duke përfshirë në procesin e dhënies së llogarisë, si edhe
auditimin e jashtëm. Kur një auditues e kupton menaxhimin dhe procesin e menaxhimit,
është e lehtë të bashkëpunohet. Metoda e pjesmarrjes e sjell AB afër një roli konsultativ dhe
nevojat e menaxhimit i vendos primare. Shumë departamente të AB kanë levizur drejt këtij
kursi dhe modelet shpjeguese sugjerojnë që lëvizja e mëtejshme mund të dizenjohet drejt
vazhdimësisë në pjesmarjen direkte. Nënvizohet se nëse promovohet më shumë pjesmarje
atëherë do të kemi dhe mbajtjen e një niveli të kenaqshëm të tiparit të pavarësisë. Është e
mundshme të përdoret një model i AB që pozicionohet midis një AB tradicional drejt një
stili të AB pjesmarrës. Për çdo komponent të AB ka një fushë të përcaktuar në këtë model
të AB si në tabelën e mëposhtëme:
Faktoret

Stili Tradicional

Stili I pjesmarrjes

Roli

Policesk

Keshillues (adviser)

Autoriteti

Formal

Informal

Burimii Autoritetit

Zyra

Atributet personale

Sanksionet

Forca,detyrimi

Sugjerimet

Tabela 1. Dallimi midis auditorit te brendshëm Tradicional dhe

audititorit

pjesmarrës
Burimi: Bazat e auditimit te brendshem, viti 2011-2012 fq.36/3.1.2
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Këto janë dy ekstreme ku nga njëra anë kemi rolin e AB si një funksion i përcaktuar
nga menaxhimi për të vëzhguar tërë organizaten si një polic, dhe nga ana tjetër kemi
shërbimin e AB të parë më shumë si një funksion këshillues që shkon në të njëjtën linjë me
nevojat e menaxhimit. Qartësisht, sot, auditimi i brëndshem modern, është zhvendosur drejt
rolit të partneritetit me menaxhimin. Audituesit duhet të njohin kulturën që ekziston në
zonat ku ata auditojnë dhe të sigurohen që rekomandimet janë dhënë për të ndihmuar dhe
plotësuar nevojat e menaxhimit Eksperienca etj. Dhënie infor. Vlerë e Shtuar Më Shume
burime Më shumë vlera Bazuar në (rekomandimet janë përcaktuar për tu përfshirë brenda
nevojave të menaxhimit). Auditimi pjesmarrës do të thotë që të punohet me menaxhimin
më shumë se sa të auditohen ata. Kjo është në të njëjtin drejtim me pikëpamjen se,
kontrollet i përkasin më shumë menaxhimit dhe se menaxhimi duhet të inkurajohet të
mirëmbajë dhe përmirësojë kontrollet.7

6.1.2. Menaxhimi i personelit dhe zhvillimi i burimeve njerëzore
Drejtuesi i auditimit të brendshëm duhet të hartojë një program për zgjedhjen dhe
zhvillimin e burimeve njerëzore të njësisë së auditit të brendshëm. Programi duhet të
siguroje:

➢ Përshkrim të punës (job descriptions) të shkruar për çdo nivel të stafit të auditit.
➢ Zgjedhje të kualifikuar dhe kompetente individuale.
➢ Trajnimin dhe sigurimin e mundësisë për edukim të vazhdueshëm për secilin audit
të brendshëm.

➢ Vlerësimin e performancës se çdo auditi të brendshëm të paktën çdo vit.

7

http://cfcu.minfin.gov.al/minfin/pub/leksionet_e_lendes_bazat_e_auditimit_te_brendshem_4522_1.pdf
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Sigurimin e këshillimit të auditeve të brendshëm në përformancen dhe zhvillimin e tyre
profesional. Drejtuesi i njësisë së auditimit duhet të bëjë periodikisht vlerësimin e
performancës së auditëve. Vlerësimi i performancës së auditeve të brendshëm mund të
ndihmohet nga faktorë të tillë si:

• Njohuritë profesionale dhe eksperienca;
• Njohurite për organizimin e ekonomise publike;
• Pavarësia;
• Vlefshmeria e sherbimeve të specializuara;
• Mbajtja e lidhjeve perkatese të punes;
• Permbushja e detyrave të marra persiper;
• Nje vazhdimesi e arsyeshme e zgjidhjes se zotimit të personelit.
Vlerësimi i performancës duhet të mbështetet në qëllimin e pergjithshëm të punes,
objektivat dhe përshkrimin e vendit të punës të auditeve. Në këtë proces duhen vlerësuar
aftësi të tilla, si:
1. Aftësitë organizuese dhe drejtuese të cilat përfshijne aftesite për të ndikuar tek
vartesit që nen drejtimin e tij të ndikojë në arritjen e objektivave.
2.

Gjykimin e shëndoshë që përfaqeson aftësinë për të analizuar të dhënat dhe për
të marrë vendimin më të mirë.

3. Aftësia për të punuar në grup është mënyra se si auditi i caktuar kontribuon dhe
ndihmon të tjerët në arritjen e objektivave.
4. Administrimi i burimeve nënkupton aftësinë për të përdorur me efektivitet dhe
eficensë burimet në dispozicion në procesin e arritjes së objektivave.
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5. Vetënxitja me anë të së cilës auditi përdor në mënyrën më të mirë aftësitë e tij
nëpërmjet pjesëmarrjes së plotë në veprimet duke treguar përkushtimin
maksimal në plotësimin e objektivave.
6.

Shpirti krijues presupozon aftësinë e auditit për të krijuar ide të reja që sjellin
zgjidhje efikase të problemeve due arritje të objektivave.

7. Vetëorganizimi presupozon planifikimin e kohës dhe caktimin e rëndëve e
prioriteve nëkryerjen e detyrave.
8. Aftësitë komunikuese me shkrim vlerësojnë mënyren se si auditët përcjellin
informacionin e shkruar të zyrtari më i lartë dhe aftësia e tij për t'a interpretuar
atë, ose informacionin e paraqitur në nje material tjeter.
9. Komunikimi me gojë është aftësia për të përcjellë verbalisht një informacion të
saktë dhe në menyrën e duhur te të tjerët, si dhe aftësia për të kuptuar dhe
interpretuar në mënyrë që të tjerët tëkuptojnë mendimin.
10. Cilësia e shërbimit është ndërgjegjësimi vetjak dhe i kolegëve si dhe ndërmarrja
e veprimeve efektive për të plotësuar nevojat e publikut dhe detyrat e
menaxhimit me frytshmëriduke ruajtur cilesine e duhur.
11. Ekspertiza teknike e cila përfaqëson aftësinë për të përdorur dhe përvetësuar
njohuritë teknike dhe aftësitë që nevojiten për të qene efikas në pune.
12. Pavarësia profesionale që nenkupton kryerjen e auditimeve dhe dhenien e
opinioneve jashte ndikimeve të njerëzve me autoritet ose interesave të
ndryshme.
Në vartësi të niveleve dhe funksioneve të auditit, përveç kësaj duhen vlerësuar edhe
elemente të tjera, si aftësia për të deleguar detyrat, shkathtësia në bisedime, shpirti praktik,
incitiva, pavarësia në ekzekutim, aftësia për të pranuar mendimin e tjetrit, gatishmëria për
të marrë përsiper përgjegjësi etj. Vlerësimi duhet t'i komunikohet përherë personelit që
vlerësohet, por ai përgjithesisht duhet të jetë konfidencial dhe të mos publikohet.
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Vlerësimi është e këshillueshme të jetë në formën e një raporti tëarsyetuar që të
analizohen qëllimi i përgjithshëm dhe arritja e objektivave. Mbi bazen e vlerësimit bëhet
shpërblimi dhe promovimi i personelit, prandaj ai duhet të jetë konsistent me objektivat e tij
dhe real e i arsyetuar. Një vlerësim i pasaktë, joreal, dërgon mesazhe të gjithe personeli dhe
ka efektin e kundërt në promovimin e personelit. Aftësitë e përmendura më sipër kanë të
bëjnë kryesisht me vlerësimin vjetor të auditit dhe ndryshojnë shumë nga aftësitë e
përgjithshme të personelit dhe janë të bazuara kryesisht mbi gjykimin e drejtuesit të njësisë
së auditit. Por, do të ishte më efikase sikur ky vleresim të bëhej në periudha më të shkurtera
mujore ose tremujore ose në rastet kur spikasin pozitivisht ose negativisht aftësitë e
mësipërme.
Një vlerësim karakteristik i punës së auditit dhe një vlerësim i plotë i performancës
së tij dhe me efektiv është vlerësimi i produktit. Ky vlerësim bazohetjo në periudha kohore
por në produktet e nxjerra. Kështu, është e rekomandueshme dhe shume efektive që të
mund të bëhet vlerësimi i performancës për çdo auditim. Ky vlerësim merr në konsideratë
kryesisht ekspertizën dhe cilësinë e shërbimit, por mund të futen edhe elemente të tjera, si
vleresimi i punes në grup, marrëdhëniet ndërpersonale, aftësite shprehëse me shkrim dhe
me gojë etj. Ky vlerësim duhet të jetë i formalizuar në formën e një kartele që i
bashkëngjitet raportit dhe dokumenteve të tjera të auditit dhe që depozitohet në dosjen e
auditit. Kartela e vlerësimit të performancës ka formen bashkengjitur.
Drejtuesi i auditit të brendshëm duhet t'i komunikojë rezultatet e vleresimit të
performancës ndërmjet auditëve të brendshëm dhe menaxhimit së bashku me komentet
përkatëse rreth performancës së audituesve të brendshëm. Caktimi i auditeve në një auditim
nuk është nje veprim i rastit. Drejtuesi i njësisë së auditimit të brendshëm duhet të marrë
parasysh një sërë faktorësh e rrethanash në caktimin e auditëve të cilat më së paku kanë të
bëjnë me: " Aftësitë profesionale individuale të auditëve; që kanë të bëjnë me njohuritë,
aftësitë dhe kapacitetin profesional dhe intelektual të auditit për kryerjen e misionit.
Drejtuesi i njësisë së auditimit brendshëm asnjëherë nuk duhet t'a vendosë auditin në pozita
jo kompetente. " Natyrën e kompleksitetin e subjektit të audituar; që përfaqëson madhësinë,
flukset e punes, kompleksitetin e subjektit. Sa më i madh të jete vellimi i punes,
kompleksiteti i subjektit, aq me shumë kujdes duhet bërë në zgjedhjen dhe me njohuri të

30

veçanta për fushën që do të auditohet. " Marrëdhëniet ndërpersonale kushtëzojnë punën e
auditëve në grup.
Sido që të jenë aftësitë e auditëve, auditimi i një subjekti kërkon punën në grup dhe
një bashkëpunim të mirë midis tyre gjatë auditimit. për shkaqe të ndryshme ndodh që
marrëdhëniet ndërpersonale midis dy apo me shumë auditëve nuk janë të mira.
Rekomandohet që ato të mos jenë në të njejtin grup pune në auditimin e një subjekti. "
Marrëdhëniet e meparshme të auditit me subjektin e audituar përfaqsojne marredhenie e
auditit me subjektin gjate kryerjes se auditimeve të meparshme. Nese në auditimet
meparshme jane krijuar konflikte midis auditit dhe drejtuesve të subjektit, të cilat kane
mbetur në nivelin fillestar, nuk është i rekomandueshem caktimi i nje auditi në kete subjekt.
" Konfliktin e interesave që përfaqëson një gjendje ose marrëdhënie pasurore ose interes
moral të auditit me subjektin i cili ndikon në opinionet e auditit.
Drejtuesi duhet shqyrtojë me kujdes deklaraten e pavaresise se auditorit, por të
"shfletoje" edhe njohurite dhe informacionet personale qëka në kete drejtim. Ligji "Për
auditimin e brendshëm " ka percaktuar qarte se një auditim i kryer nga nje audit që
ndodhetnë konflikt interesash duhet zhvleresuar. Një zhvlerësim i tille është një humbje
financiare, por edhemorale për strukturën e auditit, prandaj nje kujdes i vecante duhet
kushtuar ketij komponenti. Kohëzgjatja Drejtuesi i NjAB duhet të përcaktojë numrin e
ditëve të punës të nevojshme për auditimin e sistemeve të identifikuara për t’u audituar
gjatë periudhës së ardhshme 4-vjeçare. Zakonisht për të përcaktuar kohën Standarte për
kryerjen e auditimeve merret në konsideratë niveli i riskut për çdo sistem. Më poshtë jepen
shembuj të kohës së nevojshme për sistemet me shkallë të ndryshme të riskut:

• Sisteme me risk të lartë - kërkojnë më shumë kohë në dispozicion.
• Sisteme me risk të mesëm - kërkojnë më pak kohë se ata me risk të lartë dhe
më tepër se ata me risk të ulët.

• Sisteme me risk të ulët - kërkojnë më pak kohë se ata me risk të mesëm.
Drejtuesi i NjAB llogarit mbi këtë bazë ditët e nevojshme për çdo vit të planit
strategjik dhe më pas bën përllogaritjen e kërkesave për personel në auditim.Përcaktimi i

31

kërkesave për personel në auditim Burimet e disponueshme për Njësinë e Auditimit të
Brendshëm duhet të përllogariten çdo vit, duke marrë në konsideratë kohën për trajnim,
pushimet, e të tjera dhe mungesa të mundshme për shkak të sëmundjeve. Kjo siguron që
plani të jetë i arritshëm. Për një grup prej katër vetash, burimet e mundshme për çdo vit
mund të jenë 812 ditë në të kur bëhet përllogaritja e saktë e burimeve të disponueshme,
duhet të merren në konsideratë çështje si puna me kohë të pjesshme, leja e zakonshme dhe
pushimet zyrtare gjatë një viti.
Burimet e disponueshme duhet të rishikohen çdo vit për të reflektuar ndryshimet që
mund të ndikojnë në bërjen e punës së planifikuar, si për shembull sëmundjet afatgjata, leja
e zakonshme dhe leja e shtatzënisë. Megjithatë, në afat gjatë, plani strategjik duhet të
përdoret për të përcaktuar madhësinë e burimeve të nevojshme për auditim në çdo sistem. 8
6.3.

Teknikat e auditimit

Kjo pjesë trajton teknikat e ndryshme që përdorin audituesit gjatë angazhimit të
auditimit. Në funksion të opinionit të auditimit dhe nxjerrjes së konkluzioneve të
argumentuara audituesi duhet të grumbulloje evidencë të mjaftueshme të pershtatshme dhe
te besueshme. (Standardi Ndërkombëtar mbi Auditimin IAS 500 – Evidenca e Auditimit).
Burimet e evidences se auditimit, teknikat e grumbullimit te evidences se auditimit, teknika
e auditimit, intervistimi dhe fazat e implementimit.
Teknika

e

auditimit:

Vrojtimi.

Llojet

e

vrojtimit

Mjaftueshmëria është aspekt sasior i evidencës. Sa evidencë i duhet audituesit? Elementi i
duhur i evidencës lidhet me aspektet me përshtatshmërinë ndaj objektivave të audituesit dhe
besueshmërisë së evidencave. Evidencë e përshtatshme: Evidenca e auditimit duhet të
lidhet me elementet e objektit te auditimit. Evidencë e Besueshme: Në besueshmërinë e
evidencave ndikojnë këta faktorë Njohuritë direkte të auditimit të fituara nëpërmjet
ekzaminimeve fizike, observimeve apo rikalkulimeve të tepricave zakonisht janë më të
besueshme se evidencat indirekte të marra nëpërmjet konfirmimeve apo kërkesave për
informacion.
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Evidencat e marra nga palë të treta (pala e parë janë audituesit, pala e dytë janë
manaxhimi i klientit) janë më të besueshme se evidencat e marra nga brenda njësisë
ekonomike, p.sh. evidencat e marra nga një bankë apo debitor të njësive ekonomike.
Evidenca dokumentare është zakonisht më e besueshme se evidenca gojore.Evidencat e
marra nga burimet e jashtme të dokumentacionit zakonisht janë më të besueshme se ato që
janë marrë nga burimet e brendshme të dokumentacionit. Evidenca e marrë në kushtet e një
ambjenti të besueshëm kontrolli është e mundur të jetë më e besueshme se sa ato që merren
në kushtet e një ambjenti të pabesueshëm kontrolli.
Procedurat e auditimit më pak komplekse janë shpesh më të besueshme se ato
komplekse. Evidencë e mjaftueshme: Mjaftueshmëria e evidencës së auditimit do të
gjykohet jo vetëm bazuar në besueshmërinë dhe domosdoshmërinë, por gjithashtu në:
nivelin e kërkuar të sigurisë, duke marrë në konsideratë evidencat e tjera që janë të
vlefshme, hapësirat apo shtrirjen e procedurave, të cilat përcaktojnë cilësinë e evidencave
që ata sigurojnë.9
5.2.2. Burimet e evidences se auditimit
Evidenca e auditimit është informacioni i marrë gjatë punës . Kjo mund të merret
nga auditimi i dokumenteve thelbësorë, nga intervistat me stafin e organizatës apo nga
testimi i transaksioneve individuale.Evidenca e auditimit nuk është thjesht dokumentacion,
por është një komponent shumë i rëndësishëm i procesit të auditmit, pasi ju çonë në
arritjen e konkluzioneve të arsyeshme mbi të cilat bazohet një gjykim. Pa evidencë të
mjaftueshme auditimi, konkluzionet do të bazohen pak a shumë në hamendësime ose në
ndonjë “ ndjenjë të brendshme” dhe do mund të kontestohen lehtësisht nga organizata që
po auditohet.
Evidenca e auditimit merret nëpërmjet: inspektimeve, vëzhgimeve, investigimeve,
konfirmimeve, llogaritjeve

dhe

procedurave analitike. Zgjedhja e metodës që do të

përdoret varet nga vlefshmëria e evidencës dhe nga forma në të cilën janë mbajtur

9
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shënimet. Vlerësimi për një evidencë të përshtatshme dhe të mjaftueshme auditimi ndikohet
nga këta faktorë: 10
1. Rëndësia e çështjes që shqyrtohet;
2. Përvoja

e përfituar nga auditime të mëparshme si dhe njohurive të

organizatës, njësisë apo sektorit që do të auditohet;
3. Gjetjet nga puna e bërë gjatë auditimeve të tjera;
4. Burimet dhe besueshmëria e informacionit në dispozicion; dhe
5. Natyra e sistemeve/fushave të llogarisë dhe sistemet e kontrolleve të
brendshme, përfshirë mjedisin e përgjithshëm të kontrollit.

Vlefshmëria e evidencës ndikohet nga burimi i informacionit të saj. Evidenca e auditimit
është më bindëse kur treguesit e të dhënave nga burime të ndryshme, apo të natyrave të
ndryshme përputhen me njëra-tjetrën.Kur evidenca e auditimit nga një burim është në
kundërshtim me atë të një burimi tjetër, duhet të përcaktohet se çfarë duhet të bëjë auditimi
për të zgjidhur mospërputhshmërinë. Për shembull, një intervistë me një person nga
departamenti i pagave, mund të jetë e ndryshme me dokumentimin e sistemit që e keni bërë
vetë. Në një kohë që besueshmëria e evidencës varet nga rrethana individuale, udhëzimet e
mëposhtme ndihmojnë në vlerësimin e besueshmërisë:
1. Evidentimi në formën e dokumenteve dhe prezantimeve të shkruara është më i
besueshëm se sa prezantimet me gojë;
2. Dokumentet origjinalë janë më të besueshëm se sa fotokopjet, faksi ose posta
elektronike;
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3. Evidenca e auditimit që merret nga regjistrimet e palës së audituar është më e
besueshme kur kontabiliteti dhe sistemet e kontrolleve të brendshme veprojnë në
mënyrë efektive në atë organizatë;
4. Evidenca e marrë direkt nga audituesit është më e besueshme se ajo që merret
nga ose tek pala e audituar;
5. Evidenca e auditimit e marrë nga burime të jashtme (palëve të treta) zakonisht
është më e besueshme se ajo e marrë nga regjistrimet e palës së audituarNjë gjë e
tillë ilustrohet në diagramin e më poshtme:

Më e besueshme
Një burim i jashtëm i

Më pak e besueshme
Burimi

Regjistrimet e organizatës

pavarur

Që e merrni në mënyrë

Kush e merr atë?

Organizata

Në çfarë forme?

Ekzaminimet orale

direkte

Dokumentet

Dokumentet origjinalë

Kopjet

Tabela 2. Evidenca e auditimit të jashtme
Burimi: Manual për auditimin e brendshëm,viti 2010 fq.135/5.3

Dokumentimi i auditimit duhet të mundësojë një auditues tjetër profesional, i cili
nuk ka eksperiencë në atë organizatë ose në punën që zhvillohet në atë sistem, apo fushë të
llogarisë që do të auditohet, të kuptojë punën e bërë dhe bazën e vendimeve të marra dhe
gjykimet e bëra. Proceset e auditimit duhet të dokumentohen në detaje të mjaftueshme në
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mënyrë të tillë që të lejojnë përsëritjen e procesit. Për shembull, kur testohen faturat, duhen
regjistruar detajet ekzakte të rasteve të shqyrtuara. Numrin dhe data e faturës; dhe Dosjen
në të cilën ruhet fatura. Kur evidenca merret nga intervistat me stafin e organizatës,
regjistroni;
1. Personin e intervistuar;
2. datën e intervistës;
3. pozicionin e tij/saj ose rolin në palën e audituar;
4. çfarë pyetjesh i janë bërë ; dhe një reflektim të saktë të përgjigjeve të tyre.
Evidenca për të mbështetur gjetjet duhet të regjistrohet sa më shpejt të jetë e mundur
dhe

të dokumentohet pas marrjes së informacionit. Dokumentet tuaja të punës nuk

duhet: 1. thjesht të regjistrojnë çdo gjë që bëhet, por vetëm nëse është e përshtatshme për të
mbështetur

gjetjet

;

ose

2.të përfshijnë shumë kopje të dokumenteve. Kur ekzistojnë versione të ndryshme të një
dokumenti, ato duhet të ruhen nëse versionet e ndryshme kanë rëndësi për punën e
auditimit dhe për konkluzionet e arritura.
Audituesve u lind shpesh nevoja që të mbështesin dokumentet e tyre të auditimit me
evidencë të mëtejshme të marrë nga organizata, si në letër ashtu dhe në version elektronik.
Vendimi për të ruajtur dokumentet e palës së audituar (për shembull plane biznesi) është
një çështje e gjykimit profesional, por një gjë e tillë ushtrohet brenda parametrave të
mëposhtëm:
1.Dokumentet nuk duhet të merren thjesht sepse ata janë ekzaminuar gjatë punës. Për
shembull, pas rishikimit të 10 faturave, nuk është e dobishme të mbahen kopje të tyre në
dosje përveç se kur vihen re se ka përjashtime (për shembull, dështimi i kontrollit). Nëse
është e mundur të përsëriten procedurat pa marrë një kopje, merreni atë, vetëm nëse:
1. Dëshmon ndonjë problem të dalë;
2. Dëshmon dobësi;
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3. Dëshmon

diçka

mbi

raportimin

e

atyre

që

janë

përgjegjës

për

qeverisjen/menaxhimin; ose
4. Dëshmon diçka të përhershme.
Dokumentet nuk duhet të mbahen nëse ata janë marrë nga burime të tjera, për
shembull legjislacioni i përgjithshëm. Megjithatë, mund të ketë një sërë rrethanash kur
është e nevojshme ose e domosdoshme për të mbajtur dokumentacion, edhe nëse këto janë
marrë nga burimet e tjera. Shembuj mund të përfshijnë punën e kryer nga stafi pa
eksperiencë, ose kur ka probleme të profilit të lartë, ku mund të kërkohet një shqyrtim i
mëtejshëm ose ri-përforcim. Në këto rrethana, mund të mos jetë e nevojshme të shihet
dokumentacioni origjinal dhe nuk mund të jetë ekonomike nëse nuk merret informacion
kur aksesi është i mundur.
Një vlerësim i kujdesshëm bëhet mbi riskun që pala e audituar mund të asgjësim
këto dokumente para se ju t’i bëni ata të pavlefshëm, duke marrë në konsideratë
formalitetin dhe rëndësinë e dokumenteve dhe rregulloren e organizatës për ruajtjen e
dokumentacionit dhe asgjësim e tyre. Duhet të merret dokumentacioni që është i
përshtatshëm me punën e audituesit, dhe konkluzionet, por nuk duhet të merret ose të
bashkëngjitet një dokument i plotë strategjik nëse gjetjet kanë të bëjnë me një paragraf të
vetëm ose një faqe të vetme. Duhet të merret parasysh

se kjo mund të mos jetë e

aplikueshme për disa lloj punësh kur i gjithë dokumenti vlerësohet për të informuar
gjykimet e bëra. Dokumentet origjinale si: faturat, dosjet e personelit e të tjera nuk duhet të
merren nga Njësia e Auditimit të Brendshëm dhe duhet të mbeten pronë e organizatës që
është audituar, por kur gjykohet nga grupi i auditimit mund të tërhiqen dokumente kopje të
njësuara me origjinalin.
Dosja e përhershme
Audituesit e Brendshëm duhet të njohin mirë organizatën, veprimtaritë operacionale
dhe sistemin financiar me qëllim që të sigurojnë se puna e tyre do të jetë e përshtatshme për
organizatën që auditohet. Është e dobishme që ky informacion të vihet në dispozicion të të
gjithë anëtarëve të Njësisë së Auditimit të Brendshëm.
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Njësia e Auditmit të Brendshëm mban një dosje të përhershme për çdo organizatë,
dosje të cilës i referohet për çdo auditim që do të kryhet.Dosja e përhershme duhet të
përditësohet pas plotësimit të çdo angazhim auditimi me qëllim që të sigurohet përditësimi i
përmbajtjes së saj. Përdorimi i një dosjeje të përditësuar auditimi mund të bëjë auditimet
më efiçent pasi i parandalon audituesit që të kërkojnë informacion për raste të shumta dhe
gjithashtu mund të ndihmojë që puna e bërë gjatë një viti nga auditimi të kalohet në vitin
pasardhës.Informacioni që ruhet në dosjen e auditimit, varet nga gjykimi i audituesit se
çfarë është e dobishme dhe përfshin:
1. Emrin e organizatës dhe veprimtarinë e funksionet kyçe;
2. Planet thelbësor dhe dokumentet që kanë të bëjnë me veprimtarinë e
organizatës, si planet e biznesit dhe raportet vjetore;
3. Ligjet e përshtatshme, rregulloret dhe instruksionet administrative që
ndikojnë në auditimin e organizatës – nuk ka nevojë të mbledhë të gjithë
legjislacionin që ka të bëjë me organizatën, vetëm atë të fushave kryesore që
mund t’iu interesojë audituesve;
4. Një diagramë e organizatës e cila përcakton strukturën e organizatës dhe
raportimet e angazhimeve të brendshme;
5. Emrat dhe titujt e punës së personelit përkatës brenda njësisë;
6. Të dhënat administrative, dmth numrat e telefonit, adresat e-mail etj.
7. Udhëzimet e procedurave të brendshme të njësisë që mbulojnë sistem/ fusha
kyçe të llogarisë, si pagesa për mallra dhe shërbime, listën e pagave etj.
8. Dokumentimi i sistemit i bërë nga Audituesit e Brendshëm në vitin e
mëparshëm;
9. Plani strategjik aktual i Auditimit të Brendshëm për organizatën;
10. Plani vjetor aktual i Auditimit të Brendshëm për organizatën;
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11. Raportet e mëparshme të auditimit;
12. Çdo dokument tjetër përkatës mund të jetë i dobishëm si pjesë e auditimit.
Një indeks i dosjes së përhershme gjendet në formën standarde të këtij kapitulli nr
18. Të gjitha dokumenteve brenda dosjes së përhershme duhet t’i vihet nga një numër, me
qëllim që përmbajtja të gjendet lehtësisht. Dokumentet duhet të hiqen, dhe/ose të
përditësohen sipas nevojave, nga personi i autorizuar. Burimi kryesor i evidencave
zakonisht janë regjistrimet kontabël, por vetëm ato nuk mund të jenë një evidencë e
mjaftueshme. Në përgjiithësi, ka tri burime të evidencës, të cilat janë paraqitur më poshtë,
të renditura sipas besueshmërisë. Evidencë e siguruar nga audituesit, p.sh. inventaret që
janë gjendje, kalkulimet. Evidencë e siguruar nga burime të brendshme, p.sh. konfermat
bankare, deklaratat e kreditorëve, korespondencat, faturat. Evidencë e siguruar nga klientët,
p.sh.

dokumentat

e

brendshëm,

prezantimet

e

manaxhimit.
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